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Abstrakti
GSM (Global System for Mobile Communications me origjine prej Groupe Spécial Mobile) është
standardi me i popullarizuar për sistemet telefonisë celulare ne bote, mbretëron si teknologjia më
e përdorur gjerësisht në botën telefonike celulare.

Global System for mobile (GSM) është gjenerata e dyte e celulareve e zhvilluar për shërbime të
zërit dhe te dhënave duke përdorur modulimin digjital dhe njekohesiht është sistem digjital i
telefonive mobile që gjerësisht përdoret në Evropë dhe në pjese të tjera te botes.

Ky system përdore variacione te TDMA (Time Division Multiple Access) qe perdoret në tri
teknologjitë e telefonave wireless digjital (TDMA, GSM dhe CDMA), I digjitalizon dhe i
kompreson të dhënat, veç kësaj i dërgon në kanale me dy rrjedhje te ndryshme te përdoruesi i të
dhënave, secilin në time slot-in e vet.

GSM operon gjithashtu në 900 MHz ose në 1800 MHz në intervalin frekuencor dhe është de fakto
standard i telefonive wireless në Europe dhe ka mbi një bilion përdorues në mbarë boten dhe
është duke operuar në 190 vende.

Sistemi GPRS është sistemi më i popullarizuarë mobil i gjeneratës së 2.5 i cili bazohet në
teknologjine e komutimit të paketave. Komutimi i këtyre paketave bëhet në interfejsin ajrorë dhe
në backbone. Gjat komutitmit të paketave parapaguesi i përdorë resurset e rrjetit vetëm kur i
transmeton/pranon informacionet , ka perdorim më efikas të resurseve të rrjetit dhe aplikacione,
sherbime të internetit.

GPRS mund të konsiderohet si zgjerim i sistemit GSM i cili përmban domenin me komutim të
kanaleve (GSM) dhe domenin me komutim të paketave (GPRS), gurthemel për sistemin UMTS.
Versioni fillestare i UMTS i perdorë funksionalitetet e GPRS-it.
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1.0 Hyrje
Nga të gjitha të arriturat në lëmin e telekomunikacionit, ndoshta e arritura më e madhe është
evolucioni i rrjeteve celularë. Teknologjia celulare është bazë e komunikimeve mobile pa tela
dhe ofron shërbime për përdoruesit në lokacionet të cilat janë shumë vështirë të arritshme me anë
të rrjetave me tela. Teknologjia celulare është teknologjia bazë e telefonisë mobile, sistemeve
komunikuese, internetit pa tela (wireless internet) etj.

1.1 Principet e rrjeteve celulare
Esenca e rrjeteve celulare është përdorimi i transmetuesve me fuqi të vogël. Pasi që rangu i
transmetuesve të tillë është shumë i vogël, një zonë mund të ndahet në celula, secila prej tyre e
furnizuar me antenë të veten.

Secilës celulë i caktohet një brez frekuencor dhe shërbehet nga një stacion bazë i përbërë nga
transmetuesi, pranuesi dhe njësia kontrolluese. Celulave fqinjë u caktohen frekuenca të
ndryshme me qëllim të evitimit të interferencave. Megjithatë, celulat të cilat ndodhen në një
distancë të mjaftueshme nga njëra tjetra mund të përdorin të njëjtin brez frekuencor.

Vendimi i parë që është marrë ka pasur të bëjë me formën e celulës për mbulimin e një zone të
caktuar. Celula në formë të katrorit do të ishte forma më e thjeshtë për tu definuar. Megjithatë
kjo gjeometri e celulës nuk ishte ideale. Më vonë u vendos që forma e celulës të jetë
gjashtëkëndore. Në praktikë, celula gjashtëkëndore nuk mund të arrihet, mirëpo është diçka
ideale.

1.2 Ripërdorimi i frekuencave
Në sistemet celularë secila celulë ka BTS-in. Fuqia transmetuese është e kontrolluar me kujdes
për të lejuar komunikimet brenda celulës duke përdorur brez frekuencor të caktuar. Sidoqoftë,
nuk është praktike të tentohet që të përdoret brezi i njëjtë frekuencor në dy celula fqinjë. Qëllimi
është që të përdoret brezi frekuencorë i njejtë në celulat që ndodhen në një distancë të
konsiderueshme nga njëra tjetra.
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Kjo lejon që i njëjti brez frekuencor të përdoret për shumë biseda të njëkohshme në celula të
ndryshme. Çështja kryesore e dizajnimit të celulave qëndron në përcaktimin e distancës
minimale ndërmjet celulave që përdorin të njëjtin brez frekuencor, në mënyrë që të mos kemi
interferencë ndërmjet celulave.

Pasi që vetëm një numër i vogël i frekuencave është në dispozicion për sistemet mobile,
inxhinierët duhet të gjejnë mënyrën e ripërdorimit të radio kanaleve për të bartur më tepër se një
bisedë në të njëjtën kohë. Kjo më së miri mund të shihet në figurën në vijim (fig. 1.).

Figura 1. Celulat

Celulat me të njejtin numër kanë të njejtat frekuenca. Për shkak se numri i frekuencave është 7,
atëherë faktori i ripërdorimit të frekuencës është 1/7.

Tregu masiv i telekomunikacioneve të lëvizëshme, është një nga fenomenet më impresionuese të
fundit të këtij mijëvjeçari. Mundësitë e ofruara janë të pafundme, ndërsa në telefoninë fikse
realizohej aksesi në një vend të caktuar, me telefoninë mobile mund të arrihet çdo person i
veçantë kudo që ai ndodhet.

Ideja e komunikimit të menjëhershëm, pavarësisht nga distanca dhe pozicioni gjeografik, është
një nga ëndrrat shekullore të njeriut, që u bë realitet me zhvillimin e teknologjisë.

Gjenerata e parë ka përdorur teknikë analoge të transmetimit për trafik, i cili kryesisht ishte zë.
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Nuk kishte standarde dominante por vetëm disa standarde konkuruese. Standardet më të
sukseshme ishin: NMT (Nordic Mobile Telephone), TACS (Total Access Communications
System), AMPS (Advanced Mobile Phone Service).

Ekzistojnë disa standarde të rrjetave celulare analoge:
•

Sistemi i avancuar mobil telefonik (AMPS-Advanced Mobile Phone System)

•

Sistemet komunikuese të qasjes totale (TACS-Total Access Communication
System)-operon në brezin frekuencor 900 MHz

•

Sitemi TACS Japonez-punon në brezin frekuencor 800 MHz dhe 900 MHz

•

Sistemi Nordik i telefonisë mobile (NMT-Nordic Mobile Telephon e System)operon në brezin frekuencorë 450 Mhz dhe ofron 200 kanale.

Më poshtë është treguar arkitektura e rrjetit celular analog e cila përbëhet prej tri komponentëve
kryesore: stacionit të transmetuesit, qendrës së komutimit të shërbimeve MSC dhe stacionit
mobil -MS. Çdo celule i nevojitet nga një BTS (Base Transciver station) i nevojshëm për
transmetimin dhe pranimin e sinjaleve nga MS. Ndërsa MSC-ja lidhet pastaj me rrjetin tokësor
PSTN. (fig.2)

Figura 2. Arkitektura e rrjetit celular analog
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2.0 Rrjetat Celulare GSM (Global system for mobile communications)
Evolucioni i sistemit GSM mishëron një përpjekje të përbashkët e sinkrone të vendeve
Europiane, për krijimin e një rrjeti unik ndërkombëtar të telekomunikacioneve. Përpjekja ke e
suksesëshme dhe cilësia te funksionet e rrjetit në fjalë rezultuan shumë të mira. Në kuptimin e
përgjithshëm, telekomunikacionet e lëvizëshme nuk janë një teknologji e re. Në fillimet e tyre
ato kanë qenë radiokomunikime njëdrejtimëshe.

Krahasuar me sistemet e gjeneratës së parë, përparësitë kryesore të ofruara nga rrjeti GSM janë:
•

Standardizimi

•

Kapaciteti

•

Kualiteti

•

Siguria

Standardizimi garanton kompatibilitet - pajtueshmëri ndërmjet sistemeve të vendeve të
ndryshme, duke i lejuar përdoruesit të përdorin terminalet e tyre në vendet të cilat e kanë të
zhvilluar standardin digjital. Mungesa e standardizimit në gjeneratën e parë të telefonisë mobile
ka ndikuar në kufizimin e përdorimit të shërbimeve vetëm brenda kufijve të një vendi.

Standardizimi gjithashtu lejon që operatorët të blejnë paisje të rrjetit nga prodhues të ndryshëm,
përderisa elementet funksionale dhe interfejsat ndërmjet këtyre elementeve janë të
standardizuara. Sa i përket kapacitetit, shfrytëzimi i burimeve radio është shumë më efikas në
sistemet digjitale sesa në sistemet analoge. Kjo nënkupton se shumë përdoruesve mund t’iu
caktohet i njejti brez frekuencor. Kjo është e mundur me përdorimin e teknikave digjitale mjaft të
avansuara, si janë: kompresimi i zërit, kodimi i kanalit si dhe tek bitat e qasjes së shumëfisht.

Kualiteti i sistemeve digjitale është shumë më i mirë, duke iu falendëruar skemës së kodimit të
kanaleve. Sa i përket sigurisë, teknika shumë të fuqishme të autentifikimit (vërtetimit) dhe të
enkriptimit për zë dhe komunikime data janë të mundshme në rrjetin GSM, që mundësojnë një
besueshmëri të madhe.
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Rrjeti themelor GSM përdorë brezin frekuencor 900 MHz por ekzistojnë edhe disa derivate tjera
prej të cilave dy më të rëndsishme janë rrjeti celular digjital (Digital Cellular System) DCS-1800
gjithashtu i quajtur si GSM-1800 dhe PCS-1900 ose GSM-1900. Ky i fundit përdoret vetëm në
Amerikën veriore dhe në Kili, kurse DCS-1800 përdoret në shumë vende të botës.

Arsye primare për brez frekuencor të ri ishte mungesa e kapacitetit në brezin frekuencor 900
MHz. Brezi frekuencor 1800 MHz mund të akomodohet për një përdorim shumë më të madh nga
popullata dhe kështu është bërë shumë i popollarizuar, veçanarisht në zonat me popullsi të
dendur.

Sidoqoftë zona mbulese është shpesh më e vogël se në rrjetin 900 MHz, kështu që të dy brezet e
telefonisë mobile mund të përdorën. (fig.3)

Figura 3. Rrjeti themelor GSM (Global System for Mobile communication)

2.1 Teknikat e qasjes së shumëfishtë
Mediumet transmetuese dhe sistemet transmetuese në tërsi, janë shumë të shtrenjëta, prandaj për
shfrytëzim sa më efikas të tyre bëhet multipleksimi i sinjaleve. Multipleksimi mundëson
transmetimin e njëkohshëm të disa sinjaleve nëpër të njëjtin medium transmetues, përkatësisht
realizimin e disa kanaleve komunikuese nëpër një kanal transmetues. Qasja e shumëfisht është
një variant multipleksimi që është specifik kryesisht për komunikimet me satelit, ku këtu bëjnë
pjesë edhe komunikimet mobile.
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Tri format bazë të qasjes të shumëfisht janë:
•

Qasja e shumëfisht me ndarje në frekuencë-FDMA (Frequency Division Multiple
Access)

•

Qasja e shumëfisht me ndarje në kohë-TDMA (Time Division Multiple Access)

•

Qasja e shumëfisht me ndarje në kod-CDMA (Code Division Multiple Access)

2.1.1 Frequency Division Multiple Access (FDMA)
Në FDMA, i tërë brezi frekuencorë ndahet në nënbreze, ku secili prej këtyre nënbrezeve paraqet
një lidhje të veçantë. Kjo më së miri mund të ilustrohet me anë të figurës së mëposhtme.

Figura 4. FDMA (Frequency Division Multiple Access)

Kjo teknologji është përdorurë në sistemet celulare analoge ku çdo përdoruesi i caktohet një
frekuencë e ndryshme. Përmes FDMA-së, të gjithë parapaguesit flasin në të njejtën kohë, por në
breze të ndryshme frekuencore. Kjo teknikë përkrahë përafërsisht 60 përdorues në celulë. Paisjet
mobile të cilat bazohen në FDMA nuk janë të “mençura”(smart). P.sh, paisja e bazuar në FDMA
nuk është në gjendje të kërkojë përdorimin e një frekuence tjetër, e cila ka kualitet më të mirë të
transmetimit.

Kjo qasje nuk është e kushtueshme për përdoruesin, por operatori i shërbimit nevoitet që të ketë
nga një transmetues për çdo kanal, që do të thotë se stacioni bazë bëhet mjaft i kushtueshëm. Dhe
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për shkak se kjo është një teknologji analoge, shfrytëzon fuqi më të madhe. Përparësia e
teknologjisë FDMA është se nuk i nevoitet paisje për sinkronizim stacionit bazë, siç mund t’i
nevoitet p.sh te teknika TDMA.

2.1.2 Time Division Multiple Access (TDMA)
Kjo teknikë përdoret në sistemet celulare digjitale. Në fakt TDMA paraqet një kombinim të
FDM-ës dhe TDM-ës. Përmes TDMA-ës, së pari bëhet ndarja e spektrit frekuencor në kanale,
pastaj në çdo kanal aplikohet metoda TDM. Kështu që një transmetues mund t’i mbështes shumë
kanale.

Telefonat digjital të cilët e përkrahin TDMA-në janë më intelegjent se ata të bazuar në FDMA.
Kështu p.sh. nëse kanali i cili shfrytëzohet ka gabim në transmetim, paisja mund të kërkojë
ndonjë kanal tjetër të lejueshëm, i cili do të sigurojë performancë më të mirë. Përparësitë
kryesore të TDMA-së janë: ofrimi i një kapaciteti më të lartë dhe shfrytëzim më efikas të spektrit
sesa te teknika FDMA. Figura e mëposhtme tregon se në TDMA, secili parapagues shfrytëzon të
njejtën frekuencë, por në momente të ndryshme kohore. Përdoruesit i përceptojnë bisedat e tyre
si të ishin kontinuale, edhe pse bëhet një mostrim rapid i bisedës së tyre.

Figura 5. TDMA (Time Division Multiple Access)

Figura 6. Krahasimi në mes FDMA dhe TDMA
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2.1.3 Code Division Multiple Access (CDMA)
CDMA është teknikë e qasjes së shumëfishtë, ku të gjithë parapaguesit e shfrytëzojnë të njëjtën
frekuencë në të njëjtën kohë. Kjo referohet si ripërdorimi universal i frekuencës.

Figura 7. Celulat – brezat frekuencor

Në CDMA i njëjti brez frekuencor është i lejueshëm për të gjithë parapaguesit. Siç tregohen edhe
më poshtë, me metodën CDMA secili parapagues e përdorë të njejtën frekuencë në të njejtën
kohë, por secila bisedë kodohet në mënyrë unike, për t’i lejuar transmetuesit që ta dallojë nga
bisedat e tjera.

Figura 8. CDMA (Code Division Multiple Access)
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CDMA arrin të zgjidhë problemet e multipathing, për më tepër CDMA mund ta përdorë
multipathing për të rritur cilësinë e sinjalit. Në mënyrë të përmbledhur avantazhet e CDMA janë
si më poshtë:

Figura 9. Kapacitet më i lartë i CDMA-së.

Figura 10. Mbulim më i madh i CDMA-së
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3.0 Teknikat e dupleksimit
Një mënyrë tjetër sipas së cilës rrjetat celulare ndryshojnë dhe kështu ndryshojnë edhe
standardet, janë teknikat e dupleksimit-procedura e ndarjes së bisedave që vijnë ,dhe atyre që
shkojnë. Janë dy teknika të dupleksimit:
•

Ndarja duplekse e kohës (TDD- Time Division Duplexing)-është teknikë
gjysmëduplekse. Të dy bashkëbiseduesit e shfrytëzojnë të njejtën frekuencë, prandaj
kjo teknikë është më efikase se sa ajo FDD.

•

Ndarja duplekse e frekuencës (FDD - Frequency Division Duplexing)-është dupleks i
plotë. Kjo teknikë shfrytëzon breze të ndryshme në transmetim dhe pranim.

Duke e përdorur teknikën TDD, një kanal i vetëm frekuencor i caktohet transmetuesit dhe
pranuesit. Trafiku për uplink dhe downlink e përdor të njejtën frekuencë f0 por në momente të
ndryshme kohore. Figura e mëposhtme më së miri e ilustron këtë.

Figura 11. TDD dhe FDD
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Mund të nxirren disa konkludime nga ky përshkrim:
•

Përderisa skema TDD mund të alokojë në mënyrë dinamike time slotat për të dy
drejtimet- transmetim dhe pranim, një operator mund ta definojë përqindjen e trafikut
për uplink dhe downlink. Kjo është e rendësishme për internet.

•

Brezi mbrojtës “guard band” nuk është i nevojshëm për ndarjen e kanaleve uplink dhe
downlink, sepse të dyja këto kanale përdorin të njejtën frekuencë, kështu që nuk ka
humbje në spektër.

Duke përdorur teknikën FDD, një kanal i caktuar frekuencor përdoret për transmetim dhe një
tjetër për pranim. Në momente të caktuar kohore për uplink përdoret frekuenca f0 që është e
ndryshme nga frekuenca që përdoret për downlink.

Figura 12. FDD - Uplink dhe Downlink
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Mund të nxirren disa konkludime nga ky përshkrim:
•

Kanalet transmetuese tek teknika FDD janë gjithmonë të barabarta (uplink=downlink).
Në aplikimet e internetit, që është asimetrik për nga natyra, një përqindje mjaft e madhe e
gjerësisë së brezit mbetet e pashfrytëzuar apo më mirë të themi humbet.

•

Brezi mbrojtës (guard band) që është gati sa dyfishi i gjerësisë së brezit të uplinkut ose
downlinkut, përdoret për ndarjen e kanaleve uplink dhe downlink

•

Kur të bëhet caktimi i gjerësisë së brezit për uplink dhe downlink nga autoriteti
rregullativ, ky caktim nuk mund të ndryshohet më.

•

Soft Hand-off. Hand off është procesi që ndodh kur abonenti kalon nga një qelizë në
tjetrën dhe duhet të kryhet kalimi i stafetës midis qelizave. Është e rëndësishme që gjatë
kalimit të mos ketë shkëputje të bisedes. CDMA e bën kalimin më të butë.

•

Respektim i privatsisë për abonentin në sajë të kodimit të bisedës.

Pavarësisht avantazheve të sipërpërmendur metoda e aksesimit që përdoret më tepër nga
operatorët në Evropë (përfshirë edhe operatorët e deritanishëm në Shqipëri) është TDMA duke
qenë se kostoja e ndryshimit të teknologjisë në CDMA është e lartë.

Pengesa e kostos shkakton pengesa edhe në roaming. Psh në qoftë se një operatorë aplikon
CDMA ndërsa operatorët e tjerë në shtetet fqinjë përdorin TDMA ath procesi i roaming është i
vështirë. Së fundmi, CDMA i përket gjeneratës 3G të telefonisë celulare dhe jo të gjithë telefonat
mund ta përdorin. Vetëm telefonat 3G mund të përdoren në qoftë se metoda e aksesimit e
operatorit është CDMA.

CDMA është më tepër e përdorur në USA, ndërsa TDMA në Europë. Në rang global TDMA
është një teknikë më e përhapur.
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4.0 Arkitektura e rrjetit GSM
Për parapaguesin, thirrja në rrjetin mobil është një proces shumë i thjeshtë. Në realitet, kjo thirrje
është e mundur duke ju falendëruar arkitekturës mjaftë komplekse të rrjetit që përbëhet nga
elemente të ndryshme. Këtu do të trajtohen elemente individuale të rrjetit GSM dhe funksionet
themelore të tyre.

BSS siguron lidhjen ndërmjet stacionit mobil dhe NSS. NSS bën orientimin e përdoruesve tek
rrjetat tjera mobile përmes BSS ose tek rrjetat PSTN. OMS bën monitorimin e përformancave të
BSS dhe NSS, dhe në largësi bën përmirësimin e gabimeve që ndodhin në ndonjë element të
rrjetit.

Komponente shtesë siç janë elementet e ndërlidhjes deri tek rrjetat e të dhënave, qendra e SMS-it
ose Voice Mail System kompletojnë arkitekturën e rrjetit GSM.

Figura 13. Arkitektura e rrjetit GSM
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4.1 BSS (Base Station Subsystem)
BSS siguron një mbulueshmëri sa më të madhe dhe përfshinë një numër të madh të radio
celulave. BSS përbëhet nga elementet në vijim:
•

BTS - Base Transceiver Stations

•

BSC - Base Station Controllers

•

TC - TransCoder

Figura 14. Elemente individuale të rrjetit GSM
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4.1.1 BTS (Base Transceiver Stations)
Elementi qendror i një celule të tillë është njësia transmetuese dhe pranuese e njohur si BTS. Kjo
bën lidhjen e stacionit mobil përmes ndërlidhësit të ajrit dhe bën kontrollimin e TRX (marrësittransmetuesit). TRX, njësia qëndrore funksionale e BTS-it, kontrollon thirrjet e maksimum 8
stacioneve mobile.

BTS gjithashtu është përgjegjës për monitorimin e kualitetit të sinjalit, kodimin dhe modulimin e
sinjaleve të dobishme. Përmes ndërlidhësit A-bis, BTS bën orientimin e thirrjes dhe kontrollon
informatat që janë të destinuara për OMS dhe NSS deri tek BSC.

Figura 15. BTS (Base Transceiver Stations)
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4.1.2 Disa BTS kontrollohen nga një BSC.
BSC bën caktimin e radio kanaleve të lira në TRX për linkun deri tek stacioni mobil. Gjithashtu
bën kontrollimin e fuqisë së nevojshme në dalje për stacionin mobil dhe për TRX. Bën
monitorimin e radio linkut ekzistues ,dhe nga stacioni mobil e bën kontrollimin e handover-it
ndërmjet radio celulave fqinjë.

Përgjatë një radio lidhje ekzistuese, BSC monitoron kualitetin dhe kontrollon diskonektimin e
radio linkut kur thirrja përfundon. BSC komunikon me TC përmes interfejsit (ndërfaqësit) A-ter.

Figura 16. BSC (Base Station Controllers)
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4.1.3 TransCoder (TC)
Tranc Coder (TC) (ose ndryshe quhet edhe TRAU- Transcoder and Rate Adaptation Unit) është
elementi i tretë në BSS dhe është i nevojshëm për konvertimin e të folurit 64 kb/s në sinjalin
original të të folurit 16 kb/s për të siguruar modulim efikas të spektrit në ndërlidhësin e ajrit.
BTS, BSC dhe TC së bashku formojnë BSS-në.

Figura 17. TC (TransCoder)
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4.2 NSS (Network Switching Subsystem) (NSS)
BSS orienton sinjalet në drejtim të NSS ku të folurit dhe të dhënat e komutuara në qark
kontrollohen dhe orientohen në rrjetet e tjera nëse është e nevojshme. NSS siguron të dhëna të
përshtatshme për siguri dhe mobilitet. Sinjalet e të folurit të përpunuara (procesuara) nga TC
arrijnë tek qendra e quajtur MSC përmes ndërlidhësit A.

MSC shërben si një centreal digjitale për orientimin e mesazheve, lidhjen e parapaguesve mobil
me njëri tjetrin ose parapaguesit mobil me parapaguesit që i përkasin rrjetit PSTN, ISDN ose
rrjetet e të dhënave.

Figura 18. NSS (Network Switching Subsystem)
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4.2.1 MSC (Mobile Services Switching Center)
MSC është përgjegjës për kryerjen e funksioneve si në vijim:
•

Bën orientimin e thirrjeve në ardhje dhe në shkuarje

•

Bën lidhjen të gjitha MSC-ve në të njejtin rrjet mobil dhe bën lidhjen me rrjetete tjera
mobile ose rrjetat fikse.

•

Bën monitorimin dhe kontrollimin e thirrjeve

•

Është përgjegjëse për orientimin e sinjaleve deri tek regjistrat apo bazat e të dhënave

Me qëllim të monitorimit, rutimit dhe kontrollimit të thirrjeve telefonike mobile në rrjetin GSM,
janë të nevojshëm disa regjistra të lidhur në MSC.

Figura 19. MSC (Mobile Services Switching Center)
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4.2.2 Visitor Location Register (VLR)
Visitor Location Register (VLR) - Regjistri i parapaguesve të përkohshëm “mysafir”- (Visitor
Location Register)- Në këtë regjistër regjistrohet përkohësisht parapaguesi i cili është
zhvendosur nga zona ku është i regjistruar në mënyrë të përhershme.

VLR zakonisht ndodhet në MSC, por është një njësi funksionale në vehte. Është i dizajnuar si një
fajll dinamik i përdoruesve me përgjegjësi që i dedikohen zonave të caktuara gjeografike. VLRja i merr të dhënat e të gjithë përdoruesve të rrjetit GSM dhe është gjithmonë mirë e informuar
për vendndodhjen e tyre.

Figura 20. VLR (Visitor Location Register)

Për përvetësimin e të dhënave të përdoruesve të rrjetit GSM, ekziston një regjistër që quhet
Regjistri i parapaguesve Shtëpiak (Home Location Register-HLR).
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4.2.3 Home Location Register (HLR)
Home Location Register (HLR) çdo parapagues mobil është i regjistruar në mënyrë të
përhershme në regjistrin e vet HLR. Përveç MSC-së, ekzistojnë edhe baza të ndryshme të
dhënave. HLR ruan të gjitha të dhënat e pandryshueshme të parapaguesve vendas në zonën e
shërbimit të NSS-ës; të dhënat që nevoiten për sigurimin e shërbimeve të telekomunikacineve.

Përveç të dhënave fikse, HLR ruan informacionet e vendndodhjes së parapaguesit, për të
mundësuar vendosjen e lidhjes për thirrjet ardhëse. Nga pikëpamja fizike HLR është një
kompjuter pa mundësi komutuese dhe në gjendje të trajtojë qindra mijëra parapagues.

Funksionet e HLR-ës janë:
•

Sigurimi i dialogut në mes të AUC (qendrës së verifikimit) dhe VLR (regjistrit të
parapaguesve të përkohshëm)

•

Regjistrimi i vendodhjes; dialogon me VLR

•

Tarifimi; dialogon me MSC (qendra e komutimit mobil)

•

Rivendosja e të dhënave; dialogon me VLR

Figura 21. HLR (Home Location Register)
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4.2.4 Authentication Center (AuC)
Qendra e vërtetimit përmban të dhënat e nevojshme të konsumatorit për mbrojtje nga qasjet e
paautorizuara dhe zakonisht është një tërsi e HLR-ës. AuC kontrollon informatat e ruajtura në
SIM kartë për përputhshmëri me regjistrin shtëpiak – HLR.

Nëse të dhënat tregojnë të jenë identike, vërtetësia e përdoruesit është e suksesshme, dhe atij i
jepet leja për përdorimin e rrjetit. Në rast të vjedhjes së SIM kartës, përdoruesit shumë shpejt i
heqet e drejta për tu qasur në rrjet përmes AuC.

Figura 22. AuC (Authentication Center)
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4.2.5 Equipment Identity Register (EIR)
EIR Regjistri i identitetit të paisjeve (Equipment Identity Register)-Ky regjistër shërben për
regjistrimin e shënimeve për identitetin e paisjes së parapaguesit. Këto shënime shfrytëzohen
pastaj për qëllime të ndryshme p.sh. pengimin e keqpërdorimit të paisjes.

Funksioni i EIR-it është që të jep informacion për ME kur kjo kërkohet nga një MSC e PLMNës, nëpërmjet EIR verifikohet që:
•

ME është aprovuar për t’u lidhur me rrjetin GSM

•

ME nuk është e vjedhur ose nuk përdorët për të kryer vjedhje

Çdo ME identifikohet nga EIR nëpërmjet identitetit ndërkombëtar të paisjes mobile IMEI
(International Mobile Equipment Identity). EIR përmban 3 lista që konsiderohen të dhëna
përmanente dhe që mund të ndryshohen vetëm nga funksionet O dhe M.

Figura 23. EIR (Equipment Identity Register)
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5.0 Zonat e rrjetit GSM
Një rrjet GSM përbëhet nga disa zona gjeografike. Këto zona përfshijnë
•

Celulat (cells).

•

Zonat e vendndodhjes (location areas LAs).

•

Zonat e shërbimit MSC/VLR (MSC/VLR service areas).

•

Zonat publike të rrjetit mobile (public land mobile network (PLMN))

Figura 24. Zonat gjeografike të një rrjeti GSM

Qeliza është një zonë që mbulohet nga një stacion marrës-transmetues. Rrjeti GSM e identifikon
çdo qelizë me anë të një numri global identifikimi(CGI – Cell global identity). Një LA është një
grup qelizash. Një LA shërbehet nga një ose më tepër BSC por nga vetëm një MSC. Secila LA
ka një numër identifikues LAI.

Figura 25. LA (Location area)

24

Një zonë shërbimi MSC/VLR përfaqëson një pjesë të rrjetit GSM që mbulohet nga një
MSC/VLR.

Figura 26. Mbulimi nga një MSC / VLR

Ndërsa një zonë shërbimi PLMN është zona e mbulimit të një operatori rrjeti.

Figura 27. PLMN (Public Land Mobile Network)

5.1 Operation and Maintenance Center (OMC)
Rrjeti GSM monitorohet dhe kontrollohet nga një pikë qendrore. Kjo është qendra për operim
dhe mirëmbajtje (OMC).

OMC ka këto detyra:
•

Analizat e menagjimit të alarmeve nga elementet e BSS.

•

Menagjimin e paisjeve hardverike dhe ndryshimet në parametrat operues, psh frekuencat
operuese të BTS-it.

•

Ngritje e versionit softverik kur është e nevojshme
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Figura 28. OMC (Operation and Maintenance Center)

Të tri nënsistemet: BSS, NSS dhe OMS janë thelbësore për operimin e një rrjeti GSM. VMC Voice Mail System (sistemi i mesazheve me zë) është një system me memorie për zë dhe të
dhëna të shpërndara në tërë rrjetin. Nëse përdoruesi e ka ndalur telefonin ose nuk mund të arrihet
për arsye të tjera, mesazhi nuk do të dërgohet tek telefoni i tij por do të dërgohet tek VMS dhe do
të ruhet aty. VMS mund të ketë interfejsa (ndërlidhës) tek disa MSC dhe tek qendra e
shërbimeve të mesazheve të shkurtëra SMS-C (Short Message Service - Center).

Figura 29. VMS (Voice Mail System)

Përmes SMS-C, operatorët e rrjetit, ofruesit e shërbimeve dhe përdoruesit privat mund të
dërgojnë mesazhe të shkurtëra në stacionin mobil të ndonjë përdoruesi. Në qendrën e SMS,
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mesazhet e shkurtëra ruhen përkohësisht dhe pastaj riorientohen tek marrësit.

Figura 30. SMS –C (Short Message Service – Center)

Njësia më e vogël është radio celula, të cilën BTS e furnizon me frekuenca ose me fjalë të tjera
radio kanale. Kjo siguron një mbulueshmëri të rrjetit. Disa radio celula vendosen së bashku për
të formuar një zonë të administruar dhe të kontrolluar nga BSC. Zona të ndryshme apo më mirë
të themi celula të ndryshme janë të kontrolluara nga një BSC, ku të gjitha këto zona formojnë një
lokacion të kontrolluar nga VLR. Nëse përdoruesi e ndërron lokacionin, atëherë, menjëherë vie
në shprehje “freskimi i lokacionit” (location update), kështu lokacioni i përdoruesit është i njohur
për rrjetin përmes VLR-ës që lidhet tek MSC-ja.

Figura 31. Zona të administruar dhe të kontrolluar nga BSC
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Nëse BTS është në qendër të një celule, në këtë rast flitet për radio celulë njëdrejtimëshe
(omnidirectional). BTS transmeton frekuencat e tij me karakteristika njëdrejtimëshe. Radio
celulat njëdrejtimëshe zakonisht përdoren në zonat rurale.

Figura 32. Radio celulat njëdrejtimëshe në zonat rurale

Në zonat me një dendësi të madhe të popullatës, rrjeti duhet të furnizojë kapacitete të larta. Një
mënyrë e thjeshtë për ta bërë këtë është duke e bërë sektorizimin e radio celulave. Me
sektorizimin e radio celulave, BTS mund të furnizojë deri në 3 radio celula njëkohësisht me nga
120 shkallë me disa frekuenca të ndryshme për secilën. Kjo më së miri mund të shihet në figurën
në vijim.

Figura 33. Tri radio celula njëkohësisht me nga 120 shkallë

Në autostradë, BTS preferohen të konfigurohen në dy sektorë. Për shembull, BTS transmeton
frekuenca në dy sektorë me nga 180 shkallë. Kjo më së miri shihet në figurën në vijim.
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Figura 34. Dy sektorë me nga 180 shkallë

Brenda BSS, të dhënat transmetohen nëpër një seri të interfejsave. Inerfejsi A bën lidhjen e MSC
me TC. A-ter interfejsi bën lidhjen e TC me BSC. A- bis interfejsi bën lidhjen ndërmjet BSC-së
dhe BTS-it. Në fund të dhënat nga BTS e deri tek stacioni mobil transmetohen nëpërmjet
interfejsit Um.

Figura 35. Transmetimi i të dhënava nëpër një seri të interfejsave.
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6.0 Sinjalizimi në GSM
Për ti mundësuar përdoruesit të rrjetit GSM që të përdorë të gjitha shërbimet e rrjetit kudo që ata
ndodhen brenda rrjetit, informatat duhet të shkëmbehen ndërmjet elementeve të rrjetit. Ky proces
quhet sinjalizim. Për të vendosur një thirrje, vjen në shprehje sinjalizimi ndërmjet përdoruesit
dhe rrjetit si dhe ndërmjet elementeve të rrjetit.

Për tu siguruar që elementet e rrjetit mund ta kuptojnë njëri tjetrin, duhet të përdorin një gjuhë të
përbashkët. Kjo gjuhë përcaktohet përmes protokoleve. Protokoli i përdorur në NSS quhet
Sinjalizimi NR.7 (No 7 Signalling System). SS7 bazohet në modelin OSI (Open System
Interconnection Model)

Figura 36. Sinjalizimo i rrjetit GSM

6.1 Multipleksimi TDMA te rrjeti GSM
Rrjeti GSM ka të bëjë me konceptin e qasjes të shumëfishtë me ndarje kohore TDMA (Time
Division Multiple Access) e cila mundëson që 8 përdorues të ndryshëm t’a ndajnë të njëjtin
kanal frekuencor. Kjo qasje shton kompleksitetin e protokolit, krahasuar me atë ku një përdorues
e shfrytëzon një kanal. Mbi kornizën 4.61ms, secili parapagues zë një pjesë të kanalit dhe
transmeton informacionin e tij në intervalin me kohëzgjatje 0.577ms.
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Figura 37. Multipleksimi TDMA te rrjeti GSM

Bllokdiagrami në fig. e mëposhtme tregon në mënyrë të thjeshtuar përshkrimin e stacionit mobil.
Mikrofoni pranon zërin i cili mostrohet në një format digjital, kompresohet, kodohet dhe
modulohet.

Një oscilator i frekuencave të larta e transformon sinjalin e moduluar në një frekuencë të
përshtatshme për transmetim. Sinjali i pranuar (që është më i vogël se një 1mV) amplifikohet
para shndërrimit në një frekuencë më të ulët, pastaj demodulohet, dekodohet dhe në fund
shndërrohet në zë.

Figura 38. Përshkrimi i stacion mobile

6.2 Roamingu
Mundësia e lëvizjes së stacionit mobil brenda dhe jasht rrjetit të tij quhet “Roaming”. GSM e ka
mundësinë e roamingut ndërkombëtar, ose mundësinë e pranimit dhe dërgimit të thirrjeve nga
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vendet e tjera. Kjo është e mundur për shkak të marrveshjes së dyanshme që bëhet ndërmjet
operatorëve të ndryshëm, kjo u mundëson përdoruesve të rrjetit GSM që ti përdorin shërbimet e
rrjetit kur udhëtojnë në vende të ndryshme. Pë ta lejuar këtë, SIM karta përmban listën e
operatorëve me të cilët ekziston marrveshja për roaming.

6.3 Handoveri
Pengesa e fundit e zhvillimit të rrjetave celulare përfshinë problemin e krijuar kur një përdorues
lëvizë nga një celulë në tjetrën në momentin kur është duke realizuar thirrje. Pasi që janë celula
fqinjë nuk përdorin të njejtat frekuenca, thirrja duhet të ndalet ose të transferohet nga një radio
kanal në tjetrin kur përdoruesi e kalon kufirin ndërmjet dy celulave fqinje.

Pasi që procesi i ndaljes së thirrjes është i papranueshëm, krijohet procesi i handover-it.
Handoveri ndodhë kur rrjeti telefonik mobil në mënyrë automatike e bën transferimin e thirrjes
nga një radio kanal në radio kanalin tjetër në momentin kur përdoruesi kalon nga njëra celulë në
tjetrën. Me këtë rast përdoruesi nuk e vëren fare kalimin nga njëra celulë në tjetrën.

Figura 39. Handoveri - nga një celulë në tjetrën.
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6.4 Sherbimet kryesore të rrjetit GSM
Shërbimet kryesorë të cilat i ofron rrjeti GSM janë:
•

Shërbimet e të dhënave (data services) me një shpejtësi prej kb/s deri në 14.4 kb/s.
Këto shërbime bazohen në teknologjinë me komutim me qark (cirkuit-switching)

•

SMS (short message service), që iu lejon që të dërgoni dhe pranoni tekst mesazhe
nga telefoni i juaj., madhësia e një mesazhi të tillë mund të jetë maksimum160 byte.

Si shërbime shtesë GSM mund të ofrojë:
•

Orientimin e thirrjes (call forwarding - p.sh orientimi i thirrjes kur përdoruesi i
telefonit mobil është i paarritshëm)

•

Call waiting - Thirrjen në pritje

•

CLI (Calling Line Identification)
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7.0 Mobile Station (MS)
MS përbehet nga pajisje fizike, te tilla si radio transmetues, display dhe sinjal dixhital dhe SIM
kartel. Ai siguron air interface tek perdoruesi ne GSM rrjete.
Sherbimet e tjera gjithashtu perfshin:
•

Voice teleservices

•

Data bearer services

•

Supplementary services

Figura 40. Telefoni mobil dhe Sim karta

7.1 Funksionet e MS (Mobile Station)
MS ofron receptor për SMS mesazhet , duke bërë të mundur përdoruesin të nyjezoj zërin dhe
përdorimin e të dhënave.Për me tepër,celulari lehteson qasjen në sistemin voice.messaging. MS
gjithashtu siguron qasje në sherbime të ndryshme të të dhënave në rrjetin GSM. Këto sherbime të
të dhënave perfshijne:
•

Paketa X.25 kalon përmes lidhjes dialup sinkron ose asinkron në PAD me shpejtësi tipike
9.6 Kbps.

•

General Packet Radio Services(GPRS)gjithashtu përdorë X.25 ose IP. based data transfer
me shpejtesi deri ne 115 Kbps.
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•

High.speed , circuit.switched data me shpejtësi deri në 64 Kbps.

Një BSS mund të përbehet nga 4-7 apo ne 9 qeliza.Nje BSS mund të ket një ose më shum SIM
kartela. SIM siguron levizje personale ku përdoruesi mund të ketë qasje në të gjitha shërbimet
parapaguese , pavarsisht nga të dy vendndodhjet e terminaleve dhe përdorimin e një terminali të
veqant.

Ju duhet për të futurë karten SIM në një telefon tjetër celularë GSM për të pranuar thirrje në atë
telefon , që të bëni thirrje nga telefoni,ose për të pranuar shërbime të tjera parapaguese.

Figura 41. Sim Karta
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8.0 General Packet Radio Services (GPRS)
Serviset me komutim të paketave, me zhvillimin e hovshëm të teknologjise si dhe zbulimet e reja
në fushën e teknologjisë dhe telekomunikacionit janë shtuar nevojat për zgjidhje të reja në lëmin
e telekomunikacionit. Zhvillimi më i madh që për së afërti mund të shihet është Interneti dhe ebiznesi ose e-commerce.

Me rritjen e kërkesave për sherbimet si dhe për trafik sa më të madh të të dhënave në rrjetin
global Internet është dhënë edhe një mundësi komerciale për GSM operatorët. Kjo do të thotë se
ata duhet të ofrojnë çmim të arsyeshëm për arsye se:
•

Teknologjia wireless (pa tela) janë mundesi ideale për ofruesit e shërbimeve të internetit
(Internet Provajder)

•

Shfrytëzuesit e internetit mund të jenë edhe mundësi ideale për GSM operatorët

GPRS serviset kanë filluar të aplikohen qe nga vitet 1999 - 2000 duke e përdorur infrastrukturën
ekzistuese të GSM sistemit. GPRS serviset u janë dedikuar në fillim shfrytëzuesve komercial,
ndërsa më vonë është zgjeruar deri tek shfrytezuesit e thjesht për mundësi shfrytëzimit të
serviseve të internetit duke e zvogluar në këtë mënyrë edhe çmimin për këto shërbime. Në fakt
studimet kanë treguar se në vitin 2005 më shumë do të ketë wireless shfrytëzues në internet se sa
PC.
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Tabela 1. Shfrytëzimi i wireless pajisjeve brenda pesë viteve

GPRS është një hap përpara në drejtim të 3G. GPRS mundëson që operatorët e rrjetave të
implementojnë aplikimin e të dhënave të bazuara në IP.

GPRS e zgjeron madhësin e paketave të të dhënave të rrjetës GSM nga Paketat e të dhënave me
Sinjalizim të Kanalit PDDS (Packet Data on Signaling-chanel Services) në kapacitet më të madh
të të dhënave dhe messazhe më të mëdha. Ne do të bëjm fjalë për GPRS-GSM për të pasur
parasysh në vazhdim dallimin nga GPRS-136 qe i përket sistemit që përdoret në Amerikën
Veriore IS-136 pra TDMA sistemit.

GPRS mund të jetë implementuar në shumicën e rrjetave GSM, por mund të mos jetë
implementuar në sistemin GSM (rasti me Vala 900 L), si dhe terminali mobil tek shfrytëzuesit
duhet ta përkrahin këtë servis (në këtë link janë telefonat mobil që e përkrahin këtë servis.
Një përshkrim vizuel i një rrjete GSM që e ka të implementuar GPRS mund të shihet më poshtë
në fig. 5
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Figura 42. GPRS rrjeta

Rrjeta GPRS përfshihet në rrjetën ekzistuese GSM PLMN (Public Land Mobile Network), dhe
mundëson qasje wireless (pa tela) në rrjetën paketore. Pra GPRS është servis paketorë (pasi të
dhenat barten në formë të paketave) për GSM dhë TDMA (IS-136), që i përmbush standardet për
bartjen e të dhënave me kapacitet të madh dhe që paraqet rrugën e tranzicionit të telefonisë
mobile në drejtim të 3G sistemit i cili është një system dukshëm më i avancuar se sistemi GSM.

Me futjen në përdorim të sistemit me komutim të paketave dhe IP në rrjeta mobile, GPRS ju
ofron shfrytëzuesve shpejtësi më të madhe të bartjes së të dhënave shfrytëzim të internetit dhe
intranetit. GPRS mundëson transmetim të të dhënave dhe të zërit njëkohësisht, pra mund të kenë
qasje në resurset e internetit, dërgim të e-mail-ave me attachment file më të madh, surfim në
web, dhe qasje në Rrjetë lokale (LAN) të ndonjë korporate.

Pra GPRS është zhvilluar për ti mundësuar shfrytëzuesve të rrjetava GSM shfrytëzim më të
madh të dhënave si rezultat i zhvillimit të madh të dhe eksploziv të internetit dhe intranetit.

8.1 Teknologjia wireless e të dhënave
Më herët GSM ka pautur mundësi të bart mesazhe nëpërmes SMS dhe 14.4 Kbps serviset e të
dhënave me komutim të kanaleve për bartje të të dhënave dhe thirrjeve me fax. Kjo shpejtësi
14.4 Kbps është relativisht e vogël në krahasim me shpejtësinë e modemit 33.6 Kbps upload dhe
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56 Kbps download. Për të rritur shpejtësinë e bartjes së të dhënave në GSM, operatorët dhë
prodhuesit e infrastrukturës GSM kanë ofruar Fazen II GSM. Ky process është i përshkruar në
fig 6.

Figura 43. Hapat e implementimit të fazave të GSM sistemit

HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data) arrihet shpejtësi e të dhënave me komutim të
kanaleve duke i shfrytëzuar disa kanale:
•

GPRS-wireless system për të mundësuar qasje në servise paketore (psh, X.25 ose
Internet)

•

EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution) që arrihet duke përdorur njo
skemë të re të modulimit për të mundësuar bartje të dhënave me shpejtësi më të
madhe (për HSCSD dhe GPRS)

•

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) Sistemi Telekomunikues
Univerzal Mobil, një teknologji e re wireless qe përdor një infrastrukturë të re

Këto zgjerime janë bërë për të mundësuar:
•

Shpejtësi më të mëdha të të dhënave

•

Shfrytëzim më efikas të spektrit

•

Zvoglimin e kohes së pritjes së thirrjes
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8.2 Arkitektura e GPRS-it
Për GSM/TDMA dhe GPRS nevojiten pak ndryshime hardverike ose nuk nevojiten fare në pikat
ekzistuese GSM/TDMA, si dhe mund të shfrutëzohet linku i njëjtë transmetues në mes të
Stacioneve Transmetuese dhe Staconeve Bazë Kontrolluese. Stacionet GPRS PLMN I
mundësojnë shfrytzuesit mobil të lëvizin nëpër një teritor gjeografik të mbuluar me valë dhe
vazhdimisht të shfrytëzojnë serviset paketore të të dhënave.

Lidhja nëpërmes GPRS PLMN dhe Stacioneve Mobile bëhet përmes ajrit. GPRS mund të
realizohet duke përdorur një interfejs më të avancuar se GSM interfejsi. Gjithashtu operatoret e
zhvillojnë rrjetën me radio interfejsa për të mundësuar kapacitet më të madh të bartjes së të
dhënave deri tek shfrytëzuesi i fundit.

Ndërlidhja në mes të GPRS PLMN dhe rrjetave standarde paketore (Interneti ose X.25) bëhet
nëpermes Protokolleve për të Dhënat Paketore PDP (Packet Data Protocols). Protokolli i nivelit
të rrjetave përkrahet nëpërmes interfejsit me protokollet e të dhënave të rrjetave paketore që
përfshijnë X.25 dhe IP.

Nëpërmes këtyre rrjetave, shfrytëzuesi i fundit ka mundësi të ketë qasje në serverët publik
sikurse Web Sajtet apo serverët në Intranet. GPRS mund të merr edhe thirrje me zë nëpermes
GSM PLMN. Serviset me zë dhe GPRS mund të kryhen përnjëherë apo alternativisht e që varet
prej llojit të Stacionit Mobil.

Konkretisht zgjidhja e rrjetit te GPRS-it permban keto pajisje:
• Serving GPRS Support Nodes (SGSN),
• Intelligent Gateway GPRS Support Nodes (iGGSN),
• Centralised Charging Gateway (CH-GW),
• Domain Name Server / Dynamic Host Configuration Protocol (DNS/DHCP),
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Ndersa ne figuren poshte kemi paraqitur arkitekturen e GPRS-it
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Figura 44. Arkitekturen e GPRS-it

8.3 Transmetimi i të dhënave
Kur MS krijon lidhje me SGSN dhe e ka aktivizuar PDP adresën, atëherë është i gatshëm të filloj
komunikimin më pajisje tjera në rrjetë. Po e marrim një shembull kur GPRS mobili komunikon
më një system kompjuterik i cili është i lidhur në rrjetën IP ose X.25.

Supozojmë se MS krijon lidhje me SGSN dhe e ka aktivizuar PDP adresën. Paketat të cilat
dërgohen prej kompjuterëve tjerë për destinacion MS së pari udhëtojnë nëpër rrjetën publike
paketore të dhënave deri sa e takojnë GGSN që e ka caktuar PDP adresën. Prej këtu GGSN duhet
ti dërgoj tutje (forward) paketat në drejtim të SGSN-s ku gjendet MS.
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Siç shihet, paketat të cilat barten në drejtim të kundërt së pari duhet të rutohet në SGSN dhe
GGSN para se të lejohen të dalin në rrjetën publike. Për komunikim në mes të Pikave Perkrahëse
të GPRS-it GSNs (GPRS Supporting Nodes) përdoret teknika e njohur si TUNELIM (tunneling).

Tunelimi është process i cili paketat në nivelin e rrjetave i mbështjell në një sasi të caktuar të
bitave dhe që quhet header të cilat do të rrugëtojnë nëpër rrjetën backbone GPRS PLMN IP. Kur
paketat kalojnë në pjesën e jashtme të rrjetës GPRS, atyre i'u hiqet mbeshtjellsi apo headeri dhe
vazhdojnë për në destinacionin e caktuar të rrjetës publike paketore. Duke përdorur tunelimin
brenda GPRS-it zgjithet problemi i lëvizshmërisë së paketave të rrjetit dhe ndihmon në
eliminimin e kompleksitetit të rrjetës.

8.4 Radio Teknologjia GPRS
Komutimi paketorë do të thotë se radio resurset e GPRS-it vetëm atëherë kur shfrytëzuesit
dergojnë apo marrin të dhëna. Për dallim që duhet ti dedikohet një kanal një shfrytëzuesi mobil
për një kohë të caktuar fikse, këtu resurset janë share në mënyrë konkurente, varet nga metoda e
qasjes në medium. Ky shfrytëzim efikas i resurseve mundëson numër më të madh të
shfrytëzuesve mund ta "ndajnë" të njëjtin brez në të njëjtën celulë. Numri i saktë i shfrytëzuesve i
përkrahur varet nga aplikacionet qe perdoren si dhe sasia e të dhënave që shfrytëzuesi ka për të
derguar dhe për të marrur.

Në fakt tetë sllotet e TDMA frejmit mund të jenë të shfrytëzueshme nga të gjithë shfrytëzuesit,ku
me rritjen e numrit të shfrytëzuesve rritet edhe mundësia e ndeshjeve (collision) të paketave të
cilat vijnë në mënyrë të paparashikuar (rastesisht). Kjo shkaktot vonesa në rreshtat e pritjes
(queue) në downlink.

8.5 Thirrjet dhe hapsirat e Rutimit
Hapsira gjeografike e mbuluar nga rrjeti GPRS është e ndarë në hapsira të vogla që quhen celula
dhe hapsira të rutimit. Pra celulë është një haspirë e përfshirë nga një Stacion Bazë (BS). Kur një
Stacion Mobil GPRS dëshiron të dërgojë të dhëna ose pregatitet të marr të dhëna, ai fillon të
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kërkojë për radio sinjalin më të fortë që mund ta gjejë. Kur stacioni mobil e gjen sinjalin më të
fortë dhe BS më të fortë, lajmëron rrjetën e celulës ku e ka marr sinjalin më të fortë.

Figura 45. Celulat dhe hapsirat e rutimit

Në mënyrë periodikë MS e ka të rezervuar kohën e caktuar të ndëgjoj transmetimin në Stacionin
Bazë më të afërt dhë të krahasojë fuqinë e sinjalit. Nëse fuqia e sinjalit e staciont bazë më të afërt
është më e madhe atëherë MS mund të filloj të ndëgjoj në atë stacion bazë. Ky process quhet
riselektim i celulës. Kur të dhënat arrijn për një MS, rrjeta dërgon një broadcast mesazh që
dëshiron të krijoj lidhje me atë stacion mobil. Ky process quhet pejgjing (paging). Një grup i
celulave fqinje mund të grupohet mes veti dhe të formojë hapsirën e rutimit. Ingjinierët e rrjetave
përdorin hapsirat për rutim për të balancuar në mes lokacioneve-rifreskimin e trafikut dhe
paging-un e trafikut. Rrjeta i ruan shënimet për trafikun nëpër celula dhe për hapsirat e rutimit.

8.6 PDP konteksti
PDP adresat janë adresa të nivelit 3 (niveli i rrjetës) të OSI modelit. Sistemet GPRS i përkrahin
protokollet e rrjetava IP dhe X.25. Çka dmth se PDP adresa mund të jetë X.25, IP ose dyjat. I
gjithë trafiku i të dhënave paketore i derguar nga rrjeta publike paketore për PDP adresën kalon
nëpër Portën e Pikes për Përkrahje të GPRS-it GGSN (Gateëay GPRS Support Node). GGSN e
fsheh lëvizjen e MS nga rrjeta publike paketore dhe komjuterët të lidhur në këtë rrjet.
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Figura 46. Marrja e PDP kontekstit nga GGSN

PDP adresat statike zakonisht i caktohen në një GGSN në rrjetën e shfrytëzuesit. Anasjelltas,
PDP adresat dinamike caktohen në mënyrë dinamike në rrjetën primare të shfrytëzuesit si dhe në
rrjetat që ai i viziton. Kur MS është i lidhur me SGSN dhe dëshiron transferimin e të dhënave,
duhet ta aktivizoj PDP adresën.

Me aktivizimin PDP adresave vendoset lidhja në mes të Pikës për servimin për përkrahje të
GPRS, SGSN dhe GGSN të cilës i caktohet adresa. Të dhënat që përdoren nga SGSN dhe GGSN
për shkak të nderlidhjes quhen /PDP kontekste/.

Një MS lidhet vetëm më një SGSN, por mund të ketë më shumë PDP adresa që mund të jenë
active në të njëjtën kohë. Secila adresë mund t'i caktohet GGSN të ndryshme. Nëse një paketë
vjen prej rrjetës publike për destinacion një adresë specifike të GGSN-s dhe SGSN nuk ka të
aktivizuar PDP kontenstin që i korrespondon ip adresës, ajo paket thjesht hudhet.
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8.7 Trafiku me komutim të paketave dhë më komutim të kanaleve
Modeli On/Off i përshkruan të dhënat në internet. Shfrytëzuesi e humb një pjesë të kohës duke
donloduar një web faqe më një shpejtësi suksesive, e përcjell me kohë të pacaktuar kur ai ose ajo
lexon infarmacionin ose duke bërë një punë tjëtër.

Nëse përdoret lidhja me komutim të kanaleve për qasje në internet, atëherë tërë brezi i cili është i
dedikuar përdoret i tëri tërë kohën. Ky përdorim joefikas me komutim të kanaleve , krijon një
shfrytzim jo të mirë të rrjetës dhe paraqet ngarkese për operatorët e rrjetave, të cilët kërkojnë më
shumë kanale për bartje të dhënave. Fig.8.

Figura 47. Një shembull i trafikut me komutim të kanaleve

GPRS e ka të involvuar në veti interfejsin për komutim të paketave në vend të atij me komutim
të kanaleve treguar në figurën më lartë. Avancimi prej rrjetave me komutim të kanaleve në rrjeta
me komutim të paketave është një hap mjaft i rëndësishëm dhe i qëlluar. Në fig. 9 paraqitet
rrjeta me komutim të paketave.
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Figura 48. Rjeta me komutim të paketave

Sidoqoftë standardi GPRS mund të jetë një bartje elegante pasi që nga operatorët e rrjetave duhet
të shtohen vetëm disa pika në infrastrukturën e tyre si dhe të bëhet upgrade softveri ekzistues i
disa elemeteve në rjetë. Me GPRS informacioni ndahet në paketa para se të transmetohet, si dhe
procesi i kundërt te marrësi.

Një pershkrim më i thjeshtë është se komutimi paketor është sikur loja puzzle- ku një fotografi
paraqitet si e ndarë në pjesë të vogla që paraqesin paketat, dhe për ta parë fotografinë duhet ti
vendosim ato copa si duhet. Gjatë transportit të puzzle-es prej një vendi ne vendin tjetër copat
janë të përziera. Marrësi i merr ato copa të fotografisë dhe i vendosë ashtu si duhet (sipas
marrveshjes "protokollit"). Siq thamë më herët edhe interenti është një shembull tipik i rrjetës
paketore.

8.8 Kerkesat për Pikën e servuar për përkrahje të GPRS
Kur një Stacion Mobil GPRS dëshiron të shfrytëzoj serviset e rrjetës paketore wireless, së pari
duhet të bëjë kërkesë në Pikën e servuar për përkrahje të GPRS, SGSN (Serving GPRS Support
Node).

Kur SGSN merr kërkesën nga një MS, shqyrton atë a i përgjigjet kerkesave për servisein e
kërkuar. Së pari duhet të konsiderohen disa faktorë:
•

Akti i verifikimit i informacionit të MS-s që quhet Autorizim
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•

Procesi për identifikimin e identitetit të MS-s që quhet Autentifikim

•

Çfar niveli të kualitetit të serviseve (QoS) kërkon MS-s? A është shfrytëzuesi mobil i
regjistruar për shfrytëzimin e nivelit të QoS ( a ka paguar shfrytëzuesi për këtë), nëse po
atëherë i caktohet ai nivel i QoS.

Kur një SGSN vendos të pranojë një kërkesë, ai mbanë shënime për MS-s gjatë lëvizjes së
mobilit në një hapsirë që mbulohet. SGSN duhet ta dijë vendndodhjen e MS në mënyrë që
paketat që arrijnë dhe duhet të rutohen për stacionin mobil. Pranimi i kërkesës nga SGSN është e
ngjajshme me krijimin e një kanali logjik (pipe) në mes të SGSN dhe MS.

Kanali logjin ekziston deri sa MS e leshon hapsirën e kontrolluar nga SGSN, por edhe pse kanali
është krijuar ne mes të SGSN-s dhe MS nuk është e mundur të bëhet transmetimi i të dhënave.
Për ta bërë këtë MS duhet të aktivizojë (dhe nëse duhet të saktësojë) një PDP (Packet Data
Protocols) adresë (njëjtë me IP adresat në IP).

8.9 Aplikimi i GPRS-it
Shumica e aplikacioneve gjenden së bashku në GPRS dhe IP. Disa prej aplikacioneve që
përdoren në rrjetën GPRS mund t'i cekim më poshtë në vazhdim.

8.9.1 Chat
Njëjtë sikurse edhe chat grupet në internet edhe GPRS ka këtë shërbim pë t'u mundësuar njerzve
biseda pa zë.
8.9.2 Informacionet tekstuale dhe vizuele
Një rang i madh i të dhënave të ndryshme mund të barten deri tek shfrytëzuesit e telefonit mobil,
duke filluar të dhënat për çmimet, rezultatet sportive, moti, informacionet pë fluturime, lajmet,
rezultatet

e

lotarisë,

mahi,

horoskop

dhe

shum

informacione

të

tjera.
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8.9.3 Fotografi lëvizëse
Me kalimin e kohës natyra e komunikimit mobil është duke kaluar prej modit tekstual në atë
visual. Dërgimi i fotografive lëvizëse ka edhe levërdinë komerciale natyrisht, pasi që me këtë
shërbim mund ta bëjmë monitorimin e parkingut, një pjese të ndërtesës apo dërgimi i imazheve
prej ambulancës në spital për nevoja mjeksore etj. Video konferenca poashtu është një sherbim
tjetër i cili mundëson kompanive të ndryshme takime pune me klientë pa pasur nevojë me qenë
fizikisht afër.

8.9.4 Puna në një dokument të përbashkët
Mundësia e qasjes në një dokument të përbashkët si dhe qasja nga largësia (remote) bënë që
njerëz të ndryshëm nga vende të ndryshme të kenë qasje në një dokument me mundësimi
ndryshimi në atë dokument. Ky lloj i aplikacionit ka përdorim të gjerë dhe gjithnjë e më të madh
në botën komerciale, si nga zjarrfikësit, tretmane mjekësore, gazetari etj.

8.9.5 E-mail-at e korporatës
Nëse një numër i stafit të një korporate nuk gjenden tërë kohën në mjediset e punës ata mund të
jenë gjithnjë në kontakt me kompaninë me anë të e-mail-ave të cilët mund t'i lexojnë kudo me
anë të shërbimeve GPRS duke përfshirë Microsoft Mail, Outlook, Outlook Express, Microsoft
Exchange, Lotus Notes etj.
8.9.6 Pozita e pajisjeve
Ky aplikacion integron systemin e poziconimit Satelitor që tregon njerzve se ku gjenden. GPS
(Global Positon System) është rrjetë e përbërë prej 24 satelitëve e lirë për tu përdorur e cila është
vendosur nga Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-ve. SMS mesazhet janë ideale për dërgmin e
GPS informaconeve siç janë: gjerësia gjeografike, gjatësia gjeografike, lartësi dhe largësi.
8.9.7 Qasja në LAN nga largësia (remote)
Remote aplikaconet në rrjetën LAN përfshijn qasjen ë alikacionet që shfrytëzuesit i shfrytëzojnë
gati çdo ditë, siç janë qasja në intranet, në serviset email, apo qasja në bazë e të dhënave siç janë
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Oracle apo Sybase apo edhe SQL. Pra me këto shërbime të këtyre aplikacioneve mund të
monitorhet dhe kontrollohet puna e një korporate duke pasur qasje në serviset e lartpërmendura.

8.10 Benefitet e GPRS-it
Një ndër benefitet kryesore të kësaj teknologjie të re është që konsumatorëve u mundësohet të
jenë të kyçur non-stop, gjithmonë në linje dhe mund të faturohen vetëm për të dhënat që
shkarkojnë.

Thirrjet me zë mund të bëhen në mënyrë simultane përmes GSM-IP derisa lidhja në internet
është aktive – kjo njëherit varet nga klasa dhe tipi i telefonit.

GPRS sistemi është shumë eficient në shfrytëzimin e resurseve ashtu që mundëson të paraqes një
numër të madh të shërbimeve me vlerë të shtuar (VAS), si: të dhënat për çmimet, rezultatet
sportive, moti, informacionet për fluturime, lajmet, rezultatet e lotarisë, mahi, horoskop dhe
shumë informacione të tjera.

8.11 Dallimet dhe pikat e perbashketa ne mes GPRS dhe GSM
Versioni fillestare i UMTS i perdore funksionalitetet e GPRS-it. Ne menyre qe GSM te perdoret
per te transmetuar te dhena, duhet te rezervohen kanalet fizike te GSM dhe te ndahen logjikisht.
Keto kanale fizike te parapara apo destinuara per te dhena quhen kanalet per te dhena (PDCHPacket Data Channels).

Per dallim prej frejmit te GSM, me TDMA qe ishte 26-multifrejma, frejmi i GPRS ka 52multifrejma, qe paraqet nje kanal fizik te GPRS.
1 ndarje kohore (timeslot) =1/8 e frejmit me TDMA (TDMA frame)
1 Radio blok= 4 TDMA frejma

GPRS 52-multiframe=12 Radio Bloqe + 4 frejma te zbrazet (idle frames)
GPRS perdore strukturen e njejte te kanaleve logjike si ne GSM.
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8.11.1 Perparesit e GPRS
-Shpejtësi e madhe e transmetimit të informatave 14.4-115 kpbs
-Përdorimi efikas i radio brezit te gjërë (statistical multiplexing)
-Komutimi i qarqeve dhe komutimi i paketave mund të përdoret paralelisht.

Figura 49. Arkitektura GPRS-2.5G

Krahasimi në mes të GSM & GPRS

Data Rates
TDMA

GSM

GPRS

9.6 kbps

14.4 – 115.2kbps

Uses one out of seven time

Uses 4+1 time slots

slote
Billing
Type of Connection

Duration of connection

Amount of data transfered

Circuit – Switched

Packet – Switched

Technology

Technology

Tabela 2. Krahasimi në mes të GSM dhe GPRS
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9.0 Akronimet dhe shkurtesat
BSS

Base Station Subsystem

CAME

Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic

GGSN

Gateway GPRS Support Node

GPRS

General Packet Radio Service

GSM

Global System for Mobile communication

GSN

GPRS Support Node

CAP

CAMEL Application Part

HLR

Home Location Register

IGGSN

Intelligent GGSN

IN

Intelligent Network

MMS

Multimedia Messaging System

MS

Mobile Station

MSC

Mobile Switching Center

NTP

Network Time Protocol

QoS

Quality of Service

PDN

Packet Data Network

PDP

Packet Data Protocol (IP or PPP)

PLMN

Public Land Mobile Network

SGSN

Serving GPRS Support Node

SMS

Short Message Service

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

VLR

Visitor Location Register

VPLMN

Visited PLMN

VPN

Virtual Private Network

WAP

Wireless Application Protocol
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